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Award,  and  O.  Henry  Award,  etc.  Acclaimed  as  one  of  America’s  most  prominent 




Despite  her  celebrity  status  in  Jewish  American  literature  and  the  ample 
recognition  of  her  belletristic  reputation  in  the United  States, Ozick’s  popularity  in 
China  is  still  scant.  The  dissertation,  intended  as  groundwork  study,  attempts  to 
contribute its share, however  trivial  it may be,  to the promotion of Ozick study, and 
by extension, the study of Jewish American fiction, in the academic circle in China. 
Based  on  a  systematic  review  of  Ozick  criticism  at  home  and  abroad,  the 
significance  of  the  present  study  is  explicit:  there  has  been  neither  systematic 
exploration  into Ozick’s  Jewishness,  nor Ozick  study  in  the  diasporic  context while 
the existing studies of her tensions are confined to her being a Jewish writer, ignoring 
her being a woman writer. 
The  focus of  the dissertation  is on the Jewishness in Ozick’s  fiction as reflected 
in her highlighting of moral ethos in the diasporic space she establishes in her fiction, 
taking into consideration the tensions Ozick encounters as a Jewish woman writer  in 

















one  novel, which  represent  the  panoramic  scene  of  her  fiction  creation  in  terms  of 
both production phase  and work  length. The  earliest was  created  in  1971 while  the 
latest  in 1989. These samples are as  follows—four short stories:  “The Pagan Rabbi” 
(1971),  “Puttermesser:  Her  Work  History,  Her  Ancestry,  Her  Afterlife”  (1982), 






collapse  of  the  dual  territorial  pillars  supporting  the  ethno­national  architrave,  there 
emerged  “the  mid­point,”  which  Deleuze  and  Guattari  talk  of  as  “a  continuous, 
self­vibrating region” (Deleuze and Guattari 21). Based on the mid­point, Avtar Brah 
proposes the “diasporic space,” which she understands as “a paradoxical non­space, or, 
if  you  like,  a …  third  space”  (Mishra  2006  83).  In  addition,  Brah  asserts  that  the 
distinction  between  “minority”  representing  the  homeland  and  “majority” 
representing  the  hostland  in  the  “diasporic  space”  relies  upon  the  multi­axial 
performance of power (Brah 189). 
The primary interpretive tool of the dissertation is the performance of the literary 





Holocaust,  in  confronting  the  conflict  between  her  allegiance  to  Judaism  and  her 
judgment  that  the  Orthodox  Judaic  gender  law  prohibits  women  from  acting  as 
intellectual equals to men, and in her employment of postmodernist  literary narrative 
to stay Jewish. 
Due  to  the  authentically  Jewish  nature  of  Ozick’s  writing,  some  key  Jewish 
















such  literary  ideas  as  “heteroglossia”  and  “polyphonic  narrative,”  “metafictional 
intrusion  narrative,”  “writing  degree  zero,”  and  “intertextuality”  together with  such 
sociological  ideas  as  “essentialism”  and  “social  constructionism”  are  employed  as 
well.  These  ideas  provide  a  necessary  background  for  the  interpretation  of  Ozick’s 
Jewishness. 
Aiming  to  disclose  the  major  characteristics  and  primary  embodiment  of  the 
Jewishness  in Ozick’s  fiction,  the dissertation  first  traces the development of  Jewish 
American  literature  and  examines  in  particular  the  contemporary  Jewish  American 
fiction from the 1950s to the 21 st century, for that is the background in which Ozick’s 
Jewishness  is  nurtured.  Then  the  features  that  chronologically  distinguish 
contemporary Jewishness are  summarized as moral ethos,  Judaism engagement,  and 
loyalty to fact in Holocaust representation, which stands independent respectively. 
The dissertation argues that Ozick has expanded and thus enriched contemporary 
Jewishness  in  that  she highlights moral  ethos  in  her mingling  and  expanding  of  the 
essential  aspects  featuring  contemporary  Jewishness.  Specifically,  first,  she mingles 
moral ethos and Judaism engagement; second, she imbues history representation with 
moral ethos; third, she foregrounds moral ethos in expanding Judaism engagement to 
mending  the  Orthodox  Judaic  gender  law;  and  fourth,  she  employs  postmodernist 
literary narrative to serve her realistic needs to stay authentically Jewish. 
The  dissertation  asserts  that  idolatry  resistance,  history  as  judgment  and 
interpretation, and “Eros of ideas” as the rewriting of Orthodox Judaic gender law are 
the  primary visions  that Ozick  intends  to  foreground via  attaching  literary  power  to 
moral  ethos  in  the  diasporic  space.  What  characterizes  Ozick’s  Jewishness  is  the 
moral ethos that she has highlighted  in order to give voice to these visions resulting 
from  her  moral  weighing  of  the  opposing  aspects  respectively  representing  the 
homeland  as  the  “minority,”  and  the  “majority”  representing  the  hostland  in  the 
diasporic space,  the mid­point, where the distinction between the “majority” and the 
“minority”  is determined by the  literary power Ozick endows her  fiction as a writer. 
















The  study  defines  the  “majority”  and  the  “minority”  in  four  cases.  First,  the 
“majority” and the “minority” in Ozick’s primary Jewish insistence upon anti­idolatry 
are respectively literature as idol, and Judaism as monotheism in anti­idolatry. Second, 
the  “majority”  and  the  “minority”  in Ozick’s  insistence  on history as  judgment  and 
interpretation are  figuration and historicity. Third,  the “majority” and  the “minority” 
in  Ozick’s  “Eros  of  ideas”  as  the  rewriting  of  the  Orthodox  Judaic  gender  law  are 
feminist views and allegiance to Judaism. Fourth, the “majority” and the “minority” in 
Ozick’s employment of postmodernist  literary  narrative  for  realistic  significance are 
postmodernism featured by “indeterminacy,” and Ozick’s determinate realistic needs 
to stay authentically Jewish. 
The  dissertation  elaborates  on  the  moral  ethos  that  has  foregrounded  the 
“minority” which merges with the “majority” in Ozick’s Jewishness. 
First, moral  ethos  is  displayed  in  the  conflict  between  Judaic  anti­idolatry  and 




the  story  with  the  moral  dilemma,  namely,  the  puzzling  meditations  on  the 
relationship  between  imagination  and  Jewishness,  and  in  imbuing  the  imagination 
with  the moral  values  concerning  idolatry  in  its practice  and  effect. The Messiah  of 
Stockholm is then read to display the moral ethos Ozick highlights in warning against 
worshiping  language  and  texts  as  idol  and  reading  in  an  idolatrous manner  as  Lars 
Andemening  does.  The  study  points  out  that  idolatry  resistance  is  eventually 
foregrounded in Ozick’s literary practice, merging the “minority” with the “majority” 
in the diasporic space. 
Second,  moral  ethos  finds  its  expression  in  Ozick’s  fictional  construction  and 
deconstruction of Jewish memories and the Midrashic representation of the Holocaust 
















whom  Ozick  has  returned  in  several  of  her  stories.  The  works  chosen  are 
“Puttermesser: Her Work History, Her Ancestry, Her Afterlife,” and “Puttermesser and 
Xanthippe,”  where  Puttermesser  recreates  her  past  as  having  Uncle  Zindel,  and 
Puttermesser creates her golem, Xanthippe, both attempting to get connected with the 
past. The analysis reveals that Ozick paradoxically asserts the significance of the past 
through  inventing  the  past  as  fantastic,  indicating  her  insistence  on  history  as 
judgment.  In  addition,  the  study elaborates  how Ozick  uses  the Midrashic  mode  in 
The Shawl  to dovetail  historicity and  figuration  in her Holocaust representation, and 
explores  the  post­Holocaust  dilemmas  as  extensions  of  her  moral  interpretations  of 
Jewish  authenticity  in  the  Midrashic  mode.  Therefore  the  study  serves  as  an 
interpretation  of  the  effect  of  the  Holocaust  on  the  present  Jewish  American 
understanding,  pointing  to Ozick’s  insistence  on history  as  interpretation. The  study 
points  out  that  the  historicity,  the  “minority”  in  the  diasporic  space  is  eventually 
foregrounded as merging with the figuration, the “majority,” which Ozick weighs and 
attempts to balance in the diasporic space. 
Third,  moral  ethos  is  disclosed  in  Ozick’s  enrichment  of  Judaism  engagement 
with moral judgment made of the prohibiting Orthodox Judaic gender law that results 
in  her  representation  of  Jewish  femininity  advocating  “Eros  of  ideas.”  Firstly,  the 
primary source of Ozick’s tensions as a Jewish woman writer is identified as the dual 
marginality  of  Jewishness  and  femininity,  together  with  the  fissure  between 
Jewishness  and  feminism. Secondly,  racial  and  gender  biases  are  presented  in  three 
aspects: first, prejudice in Ozick’s educational and professional life, second, Orthodox 
Judaic gender  law prohibiting women, and  third,  the negative  reception of women’s 
writing.  The  study  explores  Ozick’s  literary  representation  of  Jewish  femininity, 
which consists of the representation of female protagonists as both acquiescent to and 
rebellious  against  Orthodox  Judaic  gender  law,  and  the  representation  of  Jewish 
mothering in the Holocaust which epitomizes the dual marginality of Jewishness and 
femininity. The study then examines Ozick’s attempts in both conjuring and purifying 
















her  feminist  mending  of  the  prohibiting  Orthodox  Judaic  gender  law,  which  stems 
from her moral weighing of the prohibition and the necessity to bring it to a feminist 
mending in her literary practice. 
Fourth,  moral  ethos  is  manifest  in  Ozick’s  application  of  the  postmodernist 
literary narrative for her realistic needs to stay Jewish. Her determinate realistic needs 
are  satisfied  with  the  application  of  postmodernist  literary  narrative  pertinent  to 
indeterminacy.  The  employment  of  such  postmodernist  literary  narrative  as 
“heteroglossia”  and  “polyphonic  narrative,”  “metafictional  intrusion  narrative,” 
“writing  degree  zero,”  and  “intertextuality”  is  elaborated  and  their  realistic 
significance is analyzed respectively. 
Cynthia Ozick, as a Jewish American woman writer in Diaspora, has managed to 
give  her  literary  power  to  highlight  moral  ethos  in  merging  the  “minority” 
representing  the  homeland  with  the  “majority”  representing  the  hostland  and  in 
foregrounding the “minority” in the diasporic space as a result of her moral weighing 
of  Jewishness  and  “literature  as  idol,”  Jewishness  and  history  representation, 
Jewishness  and  feminine  representation,  and  Jewishness  and  literary  narrative.  Her 
fiction  imbued with moral  ethos  boasts of  the  power  to  elevate  the  “tribal”  and  the 
ethnical toward universal and timeless significance. 






























































































































和 《普特梅瑟和赞西佩》 两篇小说中， 普特梅瑟在她的过往中虚构了金代尔叔叔， 



































实，即坚持犹太性。研究首先阐述了诸如“复调” 、 “元小说侵入式叙事” 、 “零度 
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